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Özet: Bu çal›flmadaki amac›m›z gerçek chordae tendineae (CT) ile yalanc› chordae tendineae (YCT) aras›ndaki iliflkinin morfolojik
olarak incelenmesi ve karfl›laflt›r›lmas›d›r.
Çal›flmam›zda toplam 147 adet kalp kullan›ld› (8’i insan, 23’ü köpek, 25’i keçi, 91’i koyun). CT say›s› aç›s›ndan insan ile koyun ve
keçi aras›nda, köpek ile koyun ve keçi aras›nda istatistiksel fark önemliyken (p < 0,05), insan ile köpek aras›ndaki fark koyun ve
keçiye göre daha az önemliydi. Koyun ve keçi aras›nda ise fark önemli de¤ildi (p > 0,05).
YCT say›s› aç›s›ndan sadece insan ile köpek aras›nda istatistiksel fark anlaml›yken (p = 0,013), di¤er türler aras›ndaki fark önemli
de¤ildi (p > 0,05). CT ile YCT aras›ndaki say›sal iliflkiye bak›ld›¤›nda di¤er türlerde istatistiksel bir iliflki saptanamazken sadece
köpekte pozitif bir iliflki saptand› (p = 0,006, r = 0,671).
YCT’n›n ço¤unlu¤u m. papillaris’ler ile septum aras›nda uzanmakla birlikte, anterior duvardan septuma, posterior duvardan septuma,
septumdan septuma ve m. papillaris’ler aras›nda uzananlar›n da bulundu¤u gözlendi.
Histolojik olarak CT’n›n fibröz ba¤dokudan olufltu¤u saptan›rken, YCT’n›n ise fibröz veya fibrömusküler doku, bazen de pürkinje
hücreleri ve kan damarlar›ndan olufltu¤u saptand›.
YCT’n›n sadece fibröz ba¤doku de¤il ayn› zamanda musküler ve uyar› ileti sitemine ait yap› elemanlar›na sahip olmas› nedeniyle YCT
aritmilere sebep olabilir.
Anahtar Sözcükler: Gerçek chordae tendineae, yalanc› chordae tendineae, morfoloji.

A Comparative Investigation of the Morphologic Relationship Between True Chordae
Tendineae and False Chordae Tendineae of the Left Ventricle in Different Species
Abstract: Our purpose in this study was to investigate and compare the morphological relationship between the true chordae
tendineae (CT) and the false chordae tendineae (FCT).
One hundred and forty-seven hearts (8 humans, 23 dogs, 91 sheep, 25 goats) were investigated in our study. In terms of CT
number, while the difference between humans and sheep and goats, and dogs and sheep and goats was significant statistically (p <
0.05), the difference between humans and dogs was less significant than the others. The difference between sheep and goats was
not significant statistically (p > 0.05).
The number of FCT were not significant (p > 0.05) in the other species while the difference between humans and dogs was
significant statistically. The numerical relationship between CT and FCT was positive only in dogs (p = 0.006, r = 0.671), but the
difference was not significant statistically (p > 0.05) in the other species.
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The greatest number of FCT ran from the papillary muscle to the septum, and the others ran from the anterior wall to the septum,
the posterior wall to the septum, the septum to the septum and the papillary muscle to the papillary muscle.
Histologically CT contain fibrous tissue, FCT contain fibrous or fibromuscular tissue and sometimes also contain conduction tissue
and blood vessels.
Arrhythmias can arise from FCT because they contain not only fibrous tissue but also muscular and conduction tissue.
Key Words: True chordae tendineae, false chordae tendineae, morphology

Girifl
Williams ve ark. (1) ve Oosthoek ve ark. (2) insan ve
rat embriyolar›nda sol ventrikül kord ve valvalar›n›n m.
papillaris’ler ile efl zamanl› olarak geliflti¤ini
bildirmektedirler.
Chordae tendineae, sol ventrikülü oluflturan di¤er
yap›larla birlikte sol ventrikülün fonksiyonunu
aksatmadan yerine getirmesinde önemli yard›mc›
oluflumlard›r (3,4). Sol ventrikülün geometrisi ve
anatomik bütünlü¤ü, kalbin sistolik fonksiyonu için uygun
mekanik bir model elde etmede çok önemlidir (5,6).
Sol ventriküldeki yalanc› chordae tendineae (YCT),
gerçek chordae tendineae (CT) d›fl›nda mitral
kapakç›klara tutunmayan fibröz veya fibromüsküler
yap›lard›r. Grzybiak ve ark. (7) insan fetüs kalplerinde de
sol ventrikül bantlar›n›n bulundu¤unu ve bunlar›n septum
ve d›fl duvar aras›nda uzand›¤›n› bildirmektedirler. Gerlis
ve ark. (8) YCT’n›n embriyolojik gelifliminin mitral
chordae tendineae ile benzerlikler göstermesine ra¤men
birçok vakada m. papillaris’lere tutunmad›¤›n›
bildirmektedirler.
Son y›llarda birçok araflt›rmac› sol ventriküldeki
YCT’n›n kalp rahats›zl›klar›na (masum üfürümler,
ventriküler aritmi gibi) yol açt›¤›n› iddia etmektedirler.
Buna gerekçe olarak da bu yap›lar›n sadece fibröz veya
fibrömusküler yap›da olmay›p ayn› zamanda uyar› ileti
sisteminin elamanlar›n› içerdi¤ini göstermektedirler
(7,9,10).
Chordae tendineae; trabeculae carneae, anulus
fibrosus ve m. papillaris ile birlikte ostium
atrioventriculare dextra ve sinistra’da bulunan valva
tricuspidalis ve bicuspidalis’in önemli yard›mc›
oluflumlar›d›r (11-14).
YCT ise bu yap›lar›n normal iflleyiflini bozarak
ekstrasistol veya ventriküler fibrilasyonlar fleklindeki
aritmilerin oluflumuna yol açabilir (10,15,16).
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Biz de bu nedenle farkl› türlerde sol ventriküldeki CT
ile YCT aras›ndaki morfolojik iliflkiyi karfl›laflt›rmal› olarak
inceleyerek bu konuya katk› sa¤lamay› amaçlad›k.

Materyal ve Metot
Çal›flmam›zda 147 adet patolojik bir bulguya
rastlanmayan kalp incelendi. Bunlar›n 8’i insanlara (1’i
kad›n 7’si erkek), 23’ü köpeklere (13’ü erkek, 10’u difli)
91’i koyunlara (47’si erkek, 44’ü difli) 25’i de keçilere
(12’si erkek, 13’ü difli) aitti.
‹nsan kalpleri T›p Fakültesi Anatomi ABD’dan, köpek
kalpleri Veteriner Fakültesi Anatomi ABD’dan (ö¤renci
uygulamalar›nda kullan›lan kadavralardan), koyun ve keçi
kalpleri de Et-Bal›k Kurumu Kesimhanesinden kesimler
yap›l›rken temin edildi.
Kalplerin kanlar› boflalt›ld›ktan sonra % 10’luk nötral
formalin solusyonunda muhafazaya al›nd›. Kalplerin sol
ventrikülleri aç›larak CT ve YCT say›ld›. Gerekli
görülenlerin foto¤raflar› çekildi.
Daha sonra CT ve YCT’dan biyopsi örnekleri al›narak
rutin histolojik takiplerden geçirilip Hematoksilen & Eosin
ile boyand› ve mikroskopta de¤erlendirildikten sonra
foto¤raflar› çekildi.
‹statistikler SPSS 7,5 bilgisayar program›nda One-way
Anova ve Post Hoc (Bonferroni) testler uygulanarak
yap›ld›.

Bulgular
Makroskopik Bulgular
Bütün türlerde CT say›ld› ve CT say›s› en az ve en çok
olan kalpler saptand›. CT say›s› en az 1 koyunda 6, 2
keçide 9, 1 köpekte 11, 2 insanda 21 olarak, en çok ise
1 koyunda 18, 1 keçide 20, 1 köpekte 24, 1 insanda 33
adet olarak saptand›.
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CT’n›n ortalama say›s› ise koyunda 11,72 (mpa (m.
papillaris anterior): 5,81, mpp (m. papillaris posterior):
5,91), keçide 12,6 (mpa: 6,2, mpp: 6,4), köpekte 16,56
(mpa: 8,09, mpp: 8,47), insanda 24,75 (mpa: 13, mpp:
11,75) olarak saptand› (Tablo 1) (fiekil 1-5).
Tablo 1.
Lokalizasyon

CT’n›n Türlerdeki Ortalama De¤erleri
‹nsan
(n = 8)

Köpek
(n = 23)

Koyun
(n = 91)

Keçi
(n = 25)

mpa
mpp

13
11,75

8,09
8,47

5,81
5,91

6,2
6,4

Toplam

24,75

16,56

11,72

12,6

mpa: m. papillaris anterior, mpp: m. papillaris posterior.

fiekil 2.

Köpekte sol ventrikül içinde YCT (alt›ndan pens geçirilmifl
durumda), P-C aras›nda CT izlenmektedir (P: m. papillaris
posterior, C: cuspis posterior, S: septum interventriculare)

> 0,05), köpek ile koyun ve keçi, insan ile koyun ve keçi
aras›nda istatistiksel fark önemliydi (p < 0,05). ‹nsan ile
köpek aras›ndaki fark ise önemli olmakla birlikte (p <
0,05), koyun ve keçiye göre istatistiksel olarak daha azd›.

fiekil 1.

‹nsanda sol ventrikül içinde YCT (alt›ndan pens geçirilmifl
durumda), A-C ve P-C aras›nda uzanan CT izlenmektedir
(A: m. papillaris anterior, P: m. papillaris posterior, C:
cuspis anterior)

CT’n›n türlerdeki say›s› aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda
koyun ve keçi aras›nda önemli bir fark saptanamazken (p

YCT’n›n say›lar› koyunlarda 3 kalpte 1’er, 52 kalpte
2’fler, 14 kalpte 3’er, 7 kalpte 4’er, 1 kalpte 5, 2 kalpte
6’flar adet olarak toplam 79 kalpte saptan›rken 12 kalpte
saptanamad›. Keçilerde 1 kalpte 1, 11 kalpte 2’fler, 4
kalpte 3’er, 1 kalpte 7 adet olarak 17 kalpte saptan›rken,
8 kalpte saptanamad›. Köpekte 1 kalpte 1, 12 kalpte
2’fler 2 kalpte 3’er adet olarak 15 kalpte saptan›rken, 8
kalpte saptanamad›. ‹nsanlarda 2 kalpte 3’er, 3 kalpte
4’er adet olarak 5 kalpte saptan›rken 3 kalpte
saptanamad› (Tablo 2).
YCT bütün türlerde daha ziyade m. papillaris’lerden septuma uzanmakla birlikte m. papillarisler aras›, mpampp-sd (septal duvar), sd-sd, mpa-ad (anterior duvar)-

135

Farkl› Türlerde Sol Ventriküldeki Gerçek Chordae Tendineae ile Yalanc› Chordae Tendineae’n›n Morfolojik ‹liflkisinin Karfl›laflt›rmal› Olarak ‹ncelenmesi

fiekil 3.

Köpekte sol ventrikül içinde a¤ tarz›nda YCT (ok iflaretleri),
A-C aras›nda CT izlenmektedir (A: m. papillaris anterior, C:
cuspis anterior)

Tablo 2.

YCT ve CT’n›n Türlerdeki Özellikleri

Türler

N

YCT (% )

YCT Ort

CT Ort

‹nsan
Köpek
Koyun
Keçi

8
23
91
25

5 (62,5)
15 (65,2)
79 (86,8)
17 (68)

3,6±0,54
2,06±0,45
2,45±0,94
2,47±1,2

24,75±4,16
16,56±3,18
11,72±1,86
12,6±2,81

fiekil 4.

Koyunda sol ventrikül içinde YCT (alt›ndan pens geçirilmifl
durumda), A-C ve P-C aras›nda CT izlenmektedir (A: m.
papillaris anterior, P: m. papillaris posterior, C: cuspis
anterior)

Tablo 3.

YCT’n›n Lokalizasyonunun Türlerdeki Da¤›l›m›

Lokalizasyon

sd, serbest duvar-septal duvar aras›nda bazen tek bazen
çift bazen de çok say›da, hatta a¤ tarz›nda ince veya kal›n
olarak sol ventrikül bofllu¤u içerisinde de¤iflik yönlerde
seyretti¤i saptand› (Tablo 3) (fiekil 1-5).
YCT say›lar›n›n türler aras›ndaki karfl›laflt›rmas›na
bakt›¤›m›zda sadece insan ve köpek aras›ndaki fark
istatistiksel olarak önemliyken (p = 0,013 (p < 0,05)),
di¤er türler aras›ndaki fark istatistiksel olarak önemli
de¤ildi (p > 0,05). YCT ile CT aras›ndaki say›sal iliflkiye
bak›ld›¤›nda koyun, keçi ve insanda pozitif ya da negatif
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‹nsan
(n = 5)

Köpek
(n = 15)

Koyun
(n = 79)

Keçi
(n = 17)

mpa-sd

7

10

80

16

mpp-sd

7

15

87

20

mpa-mpp

-

2

Mpa-mpp-sd

-

8

1

8

1

sd-sd

-

-

3

-

mpa-ad-sd

-

3

4

1

ad-sd

2

1

3

3

pd-sd

2

-

1

-

Toplam

18

31

194

42

mpa: m. papillaris anterior, mpp: m. papillaris posterior, sd: septal
duvar, ad: anterior duvar, pd: posterior duvar
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herhangi bir iliflki saptanamazken, köpekte pozitif bir
iliflki saptand› (p = 0,006, r = 0,671) (fiekil 6).

Mikroskobik Bulgular
Bütün türlerde CT’n›n orta k›sm›ndan yap›lan
transversal kesitlerde, yap›s›n›n fibröz ba¤dokudan
olufltu¤u saptand› (fiekil 7). Yine bütün türlerde YCT’n›n
orta k›sm›ndan yap›lan transversal kesitlerde ise yap›s›n›n
fibröz ba¤doku veya fibrömusküler özellikte oldu¤u ve
çok say›da damarlardan olufltu¤u saptan›rken, özellikle
koyun, keçi ve köpek kalplerinden yap›lan kesitlerde bu
yap›lara ilaveten bol miktarda pürkinje hücrelerinin
varoldu¤u saptand› (fiekil 8-10).

fiekil 5.

Keçide sol ventrikül içinde YCT (ok iflaretleri), A-C ve P-C
aras›nda CT izlenmektedir (A: m. papillaris anterior, P: m.
papillaris posterior, C:cuspis anterior, S: septum
interventriculare)

fiekil 7.

‹nsan›n CT transversal kesitinde fibröz ba¤doku ve bunu
çevreleyen
endokardiyum
(E)
izlenmektedir
(Hematoksilen&Eosin, büyütme X 100)

fiekil 8.

Köpekte YCT’n›n transversal kesitinde fibröz ba¤doku kan
damar› (ok iflareti) ve bunlar› çevreleyen endokardiyum (E)
izlenmektedir (Hematoksilen&Eosin, büyütme X 100)

26
24

—

22

—

20

—

18

—

16

—

14

—

12

—
—

—

—

—

10
.5

—

CT
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Rsq = 0.4497
3.5

YCT

fiekil 6.

Köpekte CT ile YCT aras›ndaki pozitif iliflki (p = 0,006, r =
0,67)
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ekipmanlar›n kalitesine veya çal›fl›lan populasyonun
farkl›l›¤›na ba¤lanmaktad›r (8).
Gerlis ve ark. (8) insanlarda 636 kifliden 303’ünde (%
47,6), de¤iflik 139 hayvandan 132’sinde (% 95),
bunlardan 25 s›¤›rdan 23’ünde (% 92), 36 domuzdan
31’inde (% 86) YCT saptad›klar›n› bildirmektedirler.
Abdulla ve ark. (16) 100 insan kalbinden 34’ünde (%
34), Luetmer ve ark. (19) 483 insandan 265’inde (% 55)
YCT saptad›klar›n› bildirmektedirler.

fiekil 9.

‹nsanda YCT’n›n transversal kesitinde myokardiyum lifleri
(m), fibröz ba¤doku (f), damarlar (ok iflaretleri) ve bunlar›
çevrelen
endokardiyum
(e)
izlenmektedir
(Hematoksilen&Eosin, büyütme X 100)

Çal›flmam›zda 8 insandan 5’inde (% 62,5), 23
köpekten 15’inde (% 65,2), 91 koyundan 79’unda (%
86,8), 25 keçiden 17’sinde (% 68) YCT saptad›k. YCT
için buldu¤umuz sonuçlar hayvanlar için Gerlis ve ark.’n›n
(8) çal›flmalar›yla, insan kalpleri içinse Luetmer ve ark.
(19) ile yak›n yüzdelere sahipti ve birbirlerini
desteklemekteydi.
CT say›lar›na bak›ld›¤›nda Lam ve ark. (20) insanda
ortalama 23, Öndero¤lu ve ark. (5) ise ortalama 22,8,
Grzybiak (21) primatlarda ortalama 20,9 oldu¤unu,
Dursun (22) ise evcil memeli hayvanlarda her bir m.
papillaris’den ç›kan chordae tendineae say›lar›n›n 6 ile 10
aras›nda de¤iflti¤ini bildirmektedirler.
Çal›flmam›zda ise insanda ortalama 24,75, köpekte
ortalama 16,56, koyunda ortalama 11,72, keçide ise
ortalama 12,6 olarak saptad›k. Sonuçlar›m›z insanlar için
Lam ve ark. (20) ve Öndero¤lu ve ark.’n›n (5)
çal›flmalar›yla ile uyumluyken, hayvan kalpleri için
Dursun’un (22) sonuçlar›na yak›nd›.

fiekil 10.

Koyunda YCT’n›n transversal kesitinde pürkinje hücreleri
(ok iflaretleri) ve bunlar› çevreleyen ba¤doku görülmektedir
(Hematoksilen&Eosin, büyütme X 400)

Tart›flma
CT sol ventrikülü oluflturan di¤er yap›larla birlikte
ventrikülün sistolik bir pompa gibi çal›flmas›nda çok
önemli oluflumlard›r. YCT ise bu yap›lar d›fl›nda mitral
kapaklara tutunmayan, ventrikül bofllu¤u içinde de¤iflik
yönlerde uzanan ve masum üfürümlere hatta ventriküler
aritmilere yol açan yap›lar olarak tan›mlanmaktad›rlar. Biz
bu iki yap›y› karfl›laflt›rarak birbiriyle ne gibi bir iliflkisi
oldu¤unu ortaya koymaya çal›flt›k.
YCT ekokardiografik çal›flmalarda oldukça de¤iflken
oranlarda (% 0,2 - % 71) bulunurken, anatomik
çal›flmalarda daha homojen (% 46 - % 54,9) bir da¤›l›m
göstermektedir (10,17,18). Ekokardiografideki bu denli
farkl›l›k
araflt›rmac›n›n
deneyimine,
kullan›lan

138

CT’n›n türlerdeki say›s›nda koyun ve keçi aras›ndaki
fark istatistiksel olarak önemli bulunamazken, insan ile
koyun ve keçi, köpek ile koyun ve keçi aras›nda, insan ile
köpek aras›ndaki fark ise istatistiksel olarak önemliydi (p
< 0,05).
Luetmer ve ark. (19) insanlarda YCT bulunan 265
kalpte 414 adet bu yap›lara rastlad›klar›n› bunlar›n 100
adedinin 2 veya daha fazla say›da oldu¤unu,
ço¤unlu¤unun her iki m. papillaris’den septuma do¤ru
olmakla birlikte, mpa-mpp, mpa-sd, ad-sd, pd-sd, ad-pd
aras› ve bazende a¤ fleklinde oldu¤unu bildirmektedirler.
Abdulla ve ark. da (16) saptad›klar› YCT’›n ço¤unlu¤unun
her iki m. papillaris’den septuma, ad-sd, pd-sd, sd-sd
aras›nda seyretti¤ini bildirmektedirler.
Gerlis ve ark. da (8) YCT’n›n her iki m. papillaris’den
septuma, ad-sd, pd-sd, ad-pd, mpa-mpp aras›nda
seyretti¤ini bildirmektedirler. Robert (23) bir vaka
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raporunda YCT’n›n lateral duvar ile septum aras›nda
seyretti¤ini bildirmektedir. Grzybiak ve ark. (7)
fetüslerde YCT’›n ço¤unlu¤unun lateral duvar ile septum
aras›, yenido¤an, bebek ve yetiflkinlerde ise mpp-sd
aras›nda seyretti¤ini bildirmektedirler.
Hayvanlarda ise Gerlis ve ark. (8) YCT’n›n koyun,
domuz, s›¤›r, kedi, köpek ve atta ço¤unlu¤unun her iki m.
papillaris’den septuma do¤ru seyretmekle birlikte, mpasd, mpp-sd, mpa-mpp, ad-pd aras›nda seyretti¤ini
bildirmektedirler.
Çal›flmam›zda 147 kalpte 282 adet YCT’a rastlarken,
hem insan hem de hayvanlarda ço¤unlu¤u m. papillaris ile
septum aras›nda olmakla birlikte, mpa-mpp, mpa-mppsd, sd-sd, mpa-ad-sd, ad-sd, pd-sd aras›nda uzand›¤›n›
saptad›k. YCT’n›n seyri ile ilgili bulgular›m›z Luetmer ve
ark. (19), Abdulla ve ark. (16), Gerlis ve ark. (8),
Grzybiak ve ark. (7) ve Robert’in (23) bulgular›yla
uyumlu ve birbirini destekler nitelikteydi.
YCT say›lar›n›n ortalamas›n› insanda 3,6 köpekte
2,06, koyunda 2,45, keçide 2,47 olarak saptad›k.
‹statistiksel olarak YCT’n›n türlerdeki say›s› aç›s›ndan
insan ve köpek aras›ndaki fark önemliyken (p = 0,013 (p
< 0,05)), di¤er türler aras›ndaki fark önemli de¤ildi (p >
0,05).
Di¤er çal›flmalardan farkl› olarak YCT ile CT say›lar›
aras›ndaki iliflkiye türler aras›nda karfl›laflt›rma yap›larak
bak›ld›¤›nda insan, koyun ve keçide herhangi bir iliflki
saptanamazken, köpekte pozitif bir iliflki saptand› (p =
0,006, r = 0,671) (fiekil 6).
YCT’n›n mikroskopik yap›s›n›n Gerlis ve ark. (8) ve
Robert (23) fibröz veya fibrömusküler oldu¤unu, Abdulla
ve ark. (16) ve Lotkowski ve ark. da (9) fibröz veya
fibrömusküler oldu¤unu buna ilaveten uyar› ileti
sisteminin elamanlar›n›n (pürkinje hücreleri) ve bol
miktarda kan damarlar›n›n oldu¤unu bildirmektedirler.
Biz de YCT’n›n histolojik yap›s›n› inceledi¤imizde
yap›s›n›n fibröz yada fibrömusküler oldu¤unu, özellikle
koyun, keçi ve köpekte bol miktarlarda pürkinje hücreleri

ve kan damarlar› içerdi¤ini saptad›k (fiekil 8-10).
Histolojik bulgular›m›z Gerlis ve ark. (8), Robert (23),
Abdulla ve ark. (16), Lotkowski ve ark.’n›n (9) bulgular›
ile uyumluydu.
Bütün türlerde CT ile YCT’n›n histolojik yap›lar›
karfl›laflt›r›ld›¤›nda CT’n›n fibröz ba¤dokudan olufltu¤u
(fiekil 7), YCT’n›n ise fibröz veya fibrömusküler yap›da
oldu¤u ve bunlara ilaveten özellikle hayvan kalplerinde
uyar› ileti sisteminin elamanlar› (pürkinje hücreleri) ve kan
damarlar›ndan olufltu¤unu saptad›k (fiekil 8-10).
Yak›n bir zamana kadar YCT’n›n normal anatomik
yap›lar oldu¤u kabul edilirken, son y›llarda kardiyologlar
bu yap›lar›n sebebi belli olmayan üfürümler ve hatta
ventriküler aritmilerin ortaya ç›kmas›nda etkisinin
olabilece¤ini iddia etmektedirler (10,15,24,25).
Lotkowski ve ark. (9) ve Cocchieri ve Bardelli (10)
YCT’n›n aritmilerin sebebi olarak düflünülmesinde
yap›s›n›n sadece fibröz yada fibrömusküler olmas› de¤il
ayn› zamanda uyar› ileti sisteminin elemanlar›na sahip
olmas›n› göstermektedirler. Çünkü YCT’n›n bulundu¤u
bölgelerde pürkinje liflerinin gerilmesiyle veya ventrikül
duvar›n›n flekil de¤iflikli¤i ile aritmilerin ortaya
ç›kabilece¤ini iddia etmektedirler (9,10).
Sonuç olarak CT ile YCT aras›nda say›sal olarak di¤er
türlerde (koyun, keçi ve insan) herhangi bir iliflki
saptayamazken sadece köpekte pozitif bir iliflki saptad›k.
Mikroskobik olarak CT’n›n fibröz ba¤dokudan
olufltu¤unu, YCT’n›n ise fibröz veya fibrömusküler
yap›lardan olufltu¤unu bunlara ilaveten YCT’n›n pürkinje
hücreleri ve vasküler yap›lar› da içerdi¤ini saptad›k.
YCT’n›n normal kalplerde yüksek oranlarda
görülmesi, bu yap›lar›n normal anotomik varyasyonlar
olabilece¤ini gösterebilir. Fakat bunlar içerisinde gerek
morfolojik yap› gerekse lokalizasyon yönünden baz›lar›n›n
kardiyak rahats›zl›klar› indükleyebileceklerini, sol
ventrikülü oluflturan di¤er yap›lar›n fonksiyonunu
bozarak kardiyak problemlere yol açabilece¤ini
düflünmekteyiz.
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